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their brief  introductory note,  ‘[a] Michel Foucault renaissance  is underway’.1 
Indeed, there has been a marked resurgence of interest in Foucault’s work in 
both  the  French‐speaking  world,  with  the  publication  of  new  material  in 
French  last year, and  in  the English‐speaking world. What seems  to have  in 
part precipitated the Anglophone resurgence of interest in Foucault’s work is 
the translation into English of the series of lectures which he gave in 1976 at 
the Collège de France. This  lecture course, entitled  ‘Il  faut défendre  la société’, 
was  published  in  French  by  Gallimard  in  1997.2  Prior  to  its  English 
publication in 2003 (as ‘Society Must be Defended’),3 Anglophone Foucaultians 
interested  in  tracing  the development  of  Foucault’s  thought  from Discipline 
and Punish  to  the  first volume of The History of Sexuality had been  forced  to 
rely on  summaries of  the  lectures  in  the work of French‐speaking Foucault 
scholars writing in English.4 With the eventual translation of the lectures into 
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English, the understanding, and application, of Foucault’s mid‐1970s work on 
biopolitics has been greatly  extended,  and  the  renaissance proceeds  apace.5 
The  current  (Anglophone)  resurgence of  interest  in Foucault’s work  is only 
partly  attributable  to  the  recent  translation  of  these  lecture  courses  into 
English.  It  is  also  in  no  small  measure  attributable,  and  the  editors  of  the 
present  volume  state  as  much,6  to  a  confluence  of  certain  political  and 
historical  events –  the  (re?)election of Bush  II,  the prosecution of  the global 
‘War on Terror’, the forces of fundamentalist terror/ism and state repression, 
the  prevalence  of  racism  (particularly  Islamophobia  and  the  vilification  of 
asylum‐seekers) and its articulation in the form of state practices, and so forth 
– to which a Foucaultian biopolitical analysis is particularly germane.7  
The volume under  review  reflects  the above  themes and  imperatives 
underpinning the renewed interest in Foucault’s work. It both responds to the 
need to introduce English‐speaking readerships to Foucault’s 1976 Collège de 
France  lectures,  and  also  to  employ  Foucault’s  insights  on  biopolitics  in 
theorising  the  current  socio‐political  landscape.  Quite  neatly,  two  of  the 
collected  essays  are  oriented  towards  the  first  of  these  goals,  and  the 
remaining  three  are  directed  towards  realizing  the  second.  The  essays  by 
Julian Bourg  and Todd May  are, broadly  speaking,  exegetical. They  aim  to 
introduce  English  readers  to  the  ‘new’  material  by  summarizing  and 
explaining the substance of the lectures, and attempting to situate them, both 
chronologically  and  thematically,  within  Foucault’s  published  work  of  the 
period. The essays by Ellen K. Feder, Kevin Thompson and Falguni A. Sheth, 
on  the  other  hand,  are more  ambitious  in  seeking  not  just  to  integrate  the 
Collège de France lectures into the extant Foucaultian oeuvre, but rather to use 
this  new  material  to  interpret  and  critique  subjects  as  diverse  as 
biotechnology, the  ill‐fated federal (US) Violence Inititative of the 1990s, and 
the  articulation  (by  the  state)  of  race  as  a  technology.  As  both  the  subject 
matter of Foucault’s lectures and the title of this volume imply, the common 
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theme in all these essays (besides, of course, Foucault) is the question of race 
(as a  form of social division, as a  tool of sovereign power, as a  technique of 
state, as a means of managing populations). I turn now to address each of the 
five  essays  individually,  before  concluding  with  some  general  comments 
concerning the collection as a whole.  
As I mentioned above, the goal of the essays by Bourg and May is both 
to  introduce  English  readers  to  the  lectures  and  to  integrate  them  into  the 
existing body of Foucault’s work. It was perhaps slightly uncharitable of me 
to suggest that this was somehow not an ‘ambitious’ undertaking, or at least 




the  first  volume  of  The  History  of  Sexuality.8  There  is  also  the  extended 
treatment  of  the  concept  of  intra‐societal  war,  and  the  growing  change  of 






course  as  a  transitional body of work, bridging  ‘Foucault’s  early‐  and mid‐
1970s  interests  in  institutions  and  coercive  subject  formation  and  the 
emergence of the themes that occupied him for the remaining years of his life: 
biopower, governmentality, and  ethics.’9 While  I do not  entirely  agree with 
him  that  the  question  of  the  state  (and  juridical  forms,  law,  etc.)  ‘was 
neglected  in  Discipline  and  Punish’,10  Bourg  does  usefully  chart  the 
(undeniable) change of emphasis  in Foucault’s work  towards a more central 
consideration  of  these  apparatuses  and  mechanisms  of  power,  concluding 





As  with  Bourg’s  piece,  May’s  essay,  entitled  ‘War  in  the  Social  and 
Disciplinary Bodies’, gives a good  introduction and orientation to the reader 
coming to these lectures for the first time. He offers a very clear summary of 
Foucault’s  reading  of Henri de Boulainvilliers’s  radical  ‘historico‐political’12 
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discourse  (which  reading  forms a central part of  ‘Society Must Be Defended’), 
and,  like  Bourg,  he  locates  areas  of  similarity  and  continuity  between  the 
lectures  and  Foucault’s  monographs  published  before  and  after  them. 
Interestingly, however, where May differs from Bourg is in his identification 
of  one  of  the differences between  the  lecture  course, on  the  one hand,  and 




knowledge]’.13  For May,  then,  the  significance  of  ‘Society Must Be Defended’ 
resides principally  in  its  ability  to  show us  concrete  instances  of  resistance 
(which, as Foucault had claimed, were inextricably linked to power). In doing 
this,  the  lecture  course  ‘helps open up  the possibility  for  resistance,  for  our 
resistance’.14  Indeed, he argues, armed with  this knowledge  it  is possible  to 
re‐read Discipline  and  Punish  in  order  to  foreground  instances  of  resistance 
discussed by Foucault  in the text, but which have not received much critical 
attention  from Foucault  scholars  (May’s example  is Foucault’s discussion of 
the Fourierists towards the end of the book).15 May’s essay is thus useful not 
only  in  illuminating  the  lecture  courses,  but  in  giving  us  means  to 
productively re‐read Foucault’s other texts. 
Inspired no doubt by Foucault’s  injunction  to use his work as a  ‘tool‐
box’,16 the remaining essays in the volume seek to employ Foucault’s insights 
on  biopolitics  and  racism  to  theorise  a  number  of  different  aspects  of 
contemporary  political  formations.  The  first  of  these  essays,  Feder’s,  ‘The 
Discursive Production of the ‘Dangerous Individual’’, is a useful examination 
of  a  particular  US  government  program  of  the  early  1990s,  the  Violence 
Initiative, which sought to target the problem of violence (read: urban, black, 
young  male  violence)  as  a  matter  of  public  health  and  as  something 
genetically determined. Under  the program,  school  teachers were  to  screen 
their pupils  in  order  to  identify  those manifesting  early  signs  of  irritability 
and  potentially  violent  traits,  and  to  inform  relevant  public  health 
professionals who would aim to intervene at an early age (through a range of 
available  techniques  and  methods,  ranging  from  sending  children  to  day 
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Violence  Initiative  was  in  fact  deeply  racist.  In  doing  this  she  makes 
interesting use not only of Foucault’s understanding of racism in ‘Society Must 
Be  Defended’  ,  as  a  vector  of  state  power,  but  also  of  Foucault’s  earlier 
‘archeological’ work  in order to excavate the  ‘pre‐conceptual ground of [the] 
racist discourse  [of  the Violence  Initiative]’.18 Feder’s  essay  is an  interesting 
and  thoroughly  convincing  critique  of  a particular  instance  of  state  racism, 
and if she does not quite follow through on her early promise to articulate the 
politics of  race and gender  together  through  ‘Society Must Be Defended’  (and 





the  self)  in  order  to  critique  an  aspect  of  contemporary  biopolitics.  The 




themselves  [sic]  by  managing  their  susceptibilities’.19  Where  Thompson’s 
essay is most interesting, and frustratingly, where his argument is in need of 
further development, is in its closing stages where he pursues the suggestion 
inherent  in  Foucault’s  later  work  that  ‘genuine  self‐formation  …  is  only 
possible in and through the very same heteronymous structures and practices 
that produce  subjects as governable beings’.20  It  is not  this  suggestion  itself 
which is in need of further elucidation,21 but rather the questions of what this 
strategy  of  ‘tactical  reversal’ would  look  like  in  this  context  and  of  how  it 
might  take  place.  On  these  topics  the  author  is  both  brief  and  somewhat 
vague. He seems to suggest a devolving of biotechnological medical decision‐
making  to  something  more  transparent,  collective  and  deliberative,  a 
conclusion which it does not take a Foucaultian analysis to establish – indeed, 
standard  liberal  approaches  advocate  the  same  as  a  matter  of  personal 
autonomy.  
The final essay, Sheth’s ‘The Technology of Race: Enframing, Violence, 
and  Taming  the  Unruly’,  is  probably  the  most  nuanced  examination  of 
biopolitics  and  state  racism  in  the  collection.  Sheth  argues  that  the  state 
identifies an element within  the body politic which  she calls  ‘the unruly’  (a 
somewhat elusive concept, and one which is open to ongoing resignification, 
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but  which  Sheth  hints  may  constitute  anything  from  one’s  social  history, 
religious affiliation, skin tone or clothing, to one’s bodily comportment).22 The 
unruly  is perceived by  the state as a  threat  to  the sovereign order, and  thus 
becomes instantiated (and naturalized as) the ground of racial difference. The 
state  thus  mobilizes  racial  difference  as  a  technology  in  order  to  manage 






facilitate an  illumination,  ‘a  lighting,’…’).  24 For  the most part, however,  this 
does  not  cloud  the  theoretical  rigour  of  her  piece  and  the  salience  of  her 
conclusions.   
In  sum,  this  short  special  issue of  the Radical Philosophy Review  is  an 
excellent  collection  of  essays.  It  is  both  a  valuable  guide  to  the  newcomer 
seeking an account of  the 1976 Collège de France  lectures and a very good 
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